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ABSTRAKT
Ky punim ka për qëllim të shtjelloj politikën e Bashkimit Europian karshi Turqisë dhe
aftësinë apo paaftësinë e Turqisë për ti përmbushur kriteret e kërkuara. Fillimisht do
paraqitet një vështrim i përgjithshëm hitorik ndërmjet BE-së dhe Turqisë, rruga e kësaj të
fundit drejt plotësimit të kritereve. Së dyti, do të paraqes “rolin e religjionit dhe ndikimin e
tij”. Përkatësisht ndikimin e religjionit në plotësimin e kritereve të parapara për të gjitha
vendet që synojnë anëtarësimin në BE. Në veçanti do të shtjellohen kriteret e Kopenhagenit
dhe raporti se sa është përpjekur Turqia ti plotësojë apo të përafërohet me to si dhe opinionin
e popullsisë së shteteve anëtare të BE-së se a e dëshirojnë anëtarësimin e një shteti me
popullsi myslimane mbrenda në Union. Marëdhënia midis Turqisë dhe Bashkimit Europian
është një çështje e rëndësishme në integrimin europian. Që nga fillimi i krijimit të BE-së
Turqia ka treguar një interes të madh në procesin e integrimit në Europë mirpo me të vëretetë
që nga fillimi marëdhëniet Turqi-BE kanë marrë qartazi drejtim të ndryshme dhe për këtë
arsye sot mardhëniet ndërmjet BE-së dhe Turqisë qëndrojnë në pikën më të ulët dhe me pak
mundësi përmisimi.
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HYRJE

Bashkimi Europian bazohet në parimet e lirisë, demokracisë, respektimin e të drejtave të
njeriut dhe liritë themelore si dhe sundimin e ligjit parime të cilat vlejnë njëllojë në të gjitha
shtetet anëtare. Marëdhëniet e Turqisë me BE-në datojnë në fund të viteve 1950, kur qeveria
Menderes aplikoi për anëtarësim në Komunitetin Ekonomik Europian dhe pas negociatave të
gjata u arrit “marrëveshja e Ankarasë të vitit 1963” (Affairs, 2017). Por, rruga e Turqisë drejtë
Bashkimit Europian filloi seriozisht pas themelimit të Republikës së Turqisë në krye me
Mustafa Kemalin pas luftës së dytë botërore. Në krahasim me disa shtete të tjera, që kanë
mundur të lëvizin më shpejtë drejtë integrimit në Bashkimin Europian, Turqia në këtë proces
ka ngecur për shkakë të puçeve ushtarake që ka pasur pas Luftës së Dytë Botërore. Që atëherë
marëdhëniet midis tyre kanë qenë të përziera, për arsye se në kohën kur Turqia hyri në këtë
proces shtetet kryesore të BE-së udhëqeshin nga spektri politik i majtë atëherë kur qeveria e
Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar ishin me bindje të majtë. Situata ndryshojë pothuajse
plotësisht kur në skenën politike erdhën patitë e djathta sidomos në Gjermani dhe Francë.
Mirëpo nganjëherë lidhjet politike dhe ekonomike janë përmisuar përtejë pritshmërive.
Shumë politikanë dhe analistë e konsiderojnë pranimin e Turqisë si të domosdoshme nëse
Europa dëshiron ta forcojë indentitetin e saj, të rrisë rolin në skenën botërore, të përmisojë
kapacitetet e sajë në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë dhe mbi të gjitha të dëshmojë se BE-ja
nuk është vetëm një bllok i vendeve të krishtera perëndimore, po në të ka vend për të gjitha
shtetet pa dallime, por në anën tjetër janë argumentet e kundërshtarëve të Turqisë, atyre që
mendojnë se Turqia është “tepër e madhe, tepër e varfër dhe tepër myslimane” (Palokaj,
2006).
Njerëzit duan të ndalojnë bisedimet e pranimit me Turqinë jo se shumica popullsisë së sajë
është myslimane por ka më tepër të bëjë me qeverinë e tanishme me një presidentë gjithnjë e
më shumë autokrat që nuk po i respekton të drejtat e njeriut po shkel në në mëyrë të
vazhdueshme edhe lirin e shtypit duke i quajtur gazetarët “spiunazh të perëndimit” (Kanli,
2016).
Tema është e ndërtuar në gjithsej shtatë kapituj. Pas kapitullit hyrës, vijon kapitulli i dytë i cili
fokusohet në shqyrtimin e literaturës rreth historisë së mardhënieve midis BE-së dhe Turqisë.
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Në kapitullin e tretë të quajtur Deklarimi i Problemit kam paraqitur çështjen preokupuese të
këtij punimi e cila është roli i religjionit dhe ndikimi i tijë në anëtarësim. Kapitulli i katërt, ose
Metodologjia, trajton metodat e përdorura gjatë hartimit të këtij punimi që shërbejnë si mjete
për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave me qëllim të vërtetimit apo të përgënjeshtrimit të
hipotezave të temës së trajtuar. Në kapitullin e pestë bëhet prezantimi dhe analiza e
rezultateve dhe

ndahet në tre nënkapituj: Kriteret e Kopenhagenit, ku jam munduar të

paraqesë se sa janë afëruar apo larguar politikat e BE-së dhe Turqisë me këto kritere.
Nënkapitulli i dytë është opinioni i popullsisë të shteteve anëtare rreth anëtarsimit të Turqisë
në union. Si dhe nënkapituli i fundit synon të arrijë një përfundim rreth anëtarësimit të
Turqisë apo humbjen e interesit të kësaj të fundit dhe përafërimin me shtetet e Lindjes. Në
kapitullin e gjashtë paraqiten konkluzionet dhe gjetjet kryesore të realizuara nga puna
kërkimore në këtë temë diplome.
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2.

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Një vështrim i përgjithshëm i mardhënieve BE-Turqi
Siç dihet marëdhëniet e BE-së me Turqinë kanë një histori të gjatë, në fakt një histori që nga
traktati i Romës, pothuajse 60 vite. Për herë të parë Turqia aplikoi të bashkohej në KEE në
vitin 1959. Turqia ka pasur marëdhënie të mira bashkpunimi me Europën Perëndmore që kur
u bë anëtare e NATO-s në vitin 1952 dhe anëtare e asociuar e KEE më 1963. Megjithatë,
ekonomia e saj ishte shumë më pak e zhvilluar se mesatarja e përgjithshme e gjashtë
anëtarëve kryesorë të KEE, ekonomia Turke nuk do ti kishte mbijetuar konkurencës që do të
kishte ardhur nga këto vende, në rast se tregtia me ta do të liberalizohej, Bashkimi Doganor
midis gjashtë vendeve u finalizua në 1969. Turqia pasi nënshkroi marrëveshjen e Asocimit iu
dha një prespektiv për integrim ekonomik, ndërkohë u vendos edhe një marrëveshje
asimetrike ku KEE eliminoi tarifat për të gjitha prodhimet industriale të importuara nga
Turqia, produkte në të cilat Turqia kishte avantazh të rëndëshishëm konkurrues. Nga
marrëveshja e arritur parashikohej që ekonomia e Turqisë gradualisht të përafërohej me atë të
KEE, gjithashtu edhe në fushën e bujqësisë, shërbimeve, lëvizjen e lirë të mallrave dhe
njerëzve synohej që të harmonizoheshin me politikat e KEE dhe si rezultat shkëmbimet do të
liberalizoheshin dhe Turqia do të ishte e përgatitur të pranohej në KEE. Por, gjërat nuk
rrjedhën siç ishin parashikuar. Qeverit gjatë viteve 1960-1970 nuk i shfrytëzuan mundësit që
marrëveshja e asocimit ju dha, si pasojë në vend që vendi të përgatitej për integrim ata
refuzuan modelin që Komuniteti përmbante. Si arsye kryesore mund të jetë se Turqia nuk
ndante qëllimet e krijimit të KEE-së ashtu si themeluesit e sajë. Gjatë Luftës së Dytë Botërore
Turqia ishte neutrale dhe nuk e shikonte të arsyeshme ti bashkonte burimet saj për të
parandaluar një luftë tjetër botërore. Paqëndrueshmëria politike, ndërhyrjet ushtarake qdo
dhjetë vjetë ndikuan shum gjatë asaj periudhe, 25 vitet e para ishin kohë e humbur për
Turqinë që nuk po përgatitej për anëtarësimin në Bashkimin Doganor të paraparë për vitin
1995 dhe sipas rregullave të KEE preferencat e tarifave që i kishte dhënë Turqisë do të
shfuqizoheshin, eleminimi i këtyre preferencave do të shkaktonte një katastrof për ekonominë
Turke (Kuneralp, 2017). Me ardhjen në pushtet të qeveris Ӧzal 1987 ka pasur reformat të
mëdha të ndërrmarra një prej të cilave është e drejta e ankesës individuale në Gjykatën
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Europiane për të drejtat e Njeriut, ai gjithashtu ndryshe nga paraardhësit e tij arriti të kuptonte
se e ardhmja e Turqisë ishte në Europë. Pas 30 viteve aplikim në BE, Turqia nuk e kuptoi se
pse si asnjë vend tjetër kishte prituar aq gjatë për anëtarsim por Turqia si asnjë vend tjetër
cilësohet si vend me probleme të mëdha, një vend me popullsi të madhe myslimane,
relativisht të varfër, jorespektimi i të drejtave të njeriut e shum të tjera kanë hasur në shumë
paragjykime, Ӧzal aplikoi për antarësim në Komunitetin Europian (KE) 1987. Megjithë
entuziazmin e Turqisë për anëtarësim udhëheqësit europian hodhën poshtë kërkesën duke
njoftuar se Turqia nuk është gati për anëtarësim dhe se nuk do të ndodh në një të ardhme të
afërt por në vend të kësaj BE-ja ia kujtoi Turqisë kushtet e marrveshjes së Asocimit. Në fund
puna e cila ishte paraparë për 25 vitete harmonizimi tregtar i Turqisë dhe BE-së si edhe
eleminimi i tarifave për importet ndodhi vetëm për dy deri në tre vite. Pavarësisht frikës së
prodhuesve turk të cilët kishin frikë se nuk do ti mbijetonin konkurrencës që do ti vinin nga
shtetet e tjera ndodhi e kundërta tregtia e Turqisë lulëzoi më shumë në Bashkimin Doganor.
Bashkimi Doganor në 1995 përkoi me përshpejtimin e zgjerimit të BE-së. Përgjatë njëzet
viteve BE-ja nga dymbëdhjetë antarë arriti deri në njëzet e shtatë e pastajë në njëzet e tetë.
Marrja e statusit kandidat dhe më pas hapja e negociatave për anëtarësim papritmas u bë
objektivi kryesor i politikës Turke.
“Në kohën kur disa prej vendeve të cilat nuk kishin ekzistuar në hartë disa vite më parë, po
ndjeknin një rrugë të përshpejtimit të pranimit pa i kushtuar shum vëmendje niveli të tyre të
gatishmërisë, do të ishte poshtërim i madh për Turqinë të hiqnin dorë. Dhe në të vërtetë, ky
poshtërim u arrit në Samitin e Luksemburgut të dhjetorit 1997 dymbëdhjetë vendeve
kandidate iu dha statusi i kandidatit, gjysma e tyre filluan menjëherë negociatat e pranimit.
Për shkak të qëndrimeve armiqësore të disave vendeve të krishtera europiane Turqisë iu
mohua ky status dhe në vend të kësaj iu dha një rrugë e veqantë përmes të ashtuquajturës
”Strategji Europiane” 4 Mars 1998” (Kuneralp, 2017). Strategji pa prespetkiv dhe
përmbajtjeje, kërkesat e BE-s të pasqyruara në këtë strategji ishin të njejta që BE-ja kishte
paraqitur kohë më parë, paqartësia më e madhe e kësaj strategjie ishte gjetja e burimeve
financiare. Megjithëse janë mbajtur 4 runde bisedimesh nuk ka pasur një progres të
mjaftueshëm në marëdhëniet Turqi-BE. Shpejt BE ndryshoi vendimin e Luksemburgut dhe i
dha Turqisë statusin kanditat në Këshillin e Helsinkit të mbajtur më dhjetor 1999 saktësisht
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dy viteve më vonë. Deri sa dy palët po vazhdojnë negociatet e pranimit, debati mbi vendin e
Turqisë në Europë po rritet gjitthnjë e më shumë, por ajo që po merr vëmendje më të madhe
në këtë debat është debati mbi ndikimin e Turqisë dhe Turqëve në Europë përkatësisht
europianitetin e turqëve dhe vendin e islamit në Europë. Gjatë viteve 1980-1990 një problem
tjetër ushfaq për Turqin, Greqia e cila kishte ndjekur një politik të bllokimit të proceseve
ndërmjet BE-s dhe Turqisë, Greqia dëshironte që qdo problem me Turqin të zgjidheshin në të
mirë të Greqisë por për Turqin kjo nuk kishte rëndësi të madhe për arsye se mardhëniet me
BE-në ishin të ngrira për shkak të grushtshteteve, por për fat të mirë Greqia braktisi këtë
politik në periudhen kur po prezantohej marrja e statusit kandidat nga Turqia. Pas kalimit të
kësaj periudhe të vështirë për Turqinë, harmonizimi i mardhënieve me Greqin si një hap i
rëndësishëm drejt anëtarësimit në BE u shfaq një problem tjetër i ndjehshëm, Qipro. Qipro një
ishull i ndarë i mbikqyrur nga Kombet e Bashkuara dhe një vend anëtarë i Bashkimit
Europian qeveria legjitime e tij u njoh greke qipriote duke u përjashtuar ajo turke qipriote.
Shum qytetar në BE pranimin e Qipros në BE cilsojnë si gabim para se të gjendej një
zgjidhje mirpo nëse është gabim është gabim që nuk mund të zhbëhej më. Turqia gjatë asaj
kohe udhëhiqej ngja një president me probleme shëndetësore serioze dhe ekonomia po
kalonte një kriz të jashtzakonshme dhe ajo qeveri nuk kishte fuqi të ndërrmar vendime në
politikën e jashtme.
Në kohën kur qeveria e Ecevit u zëvendësua me atë të Erdogan në vitin 2002, negociatat për
pranim të Qipros ishin pothuajse të përfunduara. Qeveria e re turke ishte e gatshme të lëvizte
në Qipro megjithatë ishte tepër vonë. Deri në vitin 2004, anëtarësimi i Qipros në BE ishte i
garantuar dhe traktati po ratifikohej nga shtetet anëtare ekzistuese si shenjë për mbështetjen e
qeveris greke qipriote (Kuneralp, 2017)
Me ardhjen në pushtet të partisë së Erdogan, Partia e drejtësis dhe zhvillimit (AKP) 2002, u
ndërmorrën shumë reforma të rëndësishme për përmbushjen e kritereve politike të nevojshme
gjithashtu edhe për fillimin e negociatave të panimit ndër to ishin heqja dënimit me vdekje,
modernizimi i Kodeve Civile dhe Penale. Formimi arësimor dhe kulturor i pjestarëve të
AKP—s ishte ndryshe nga paraardhësit e tij, rrënjet e tyre ishin në Anadoll të arsimuar në
institucione fetare dhe orientimi i tyre është më pak në kulturën perëndimore, por është e
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pamohueshme që qeveria e AKP-s ka bërë përpjekje serioze për tu përshatur me standartet e
BE-s ku edhe u shpërblye me hapjen e negociatave të panimit më vitin 2000, një zhvillim që u
pritë shum mirë nga populli turk. Anëtarësimi i Turqisë gjithmonë ka ndezur debat të madh në
Europë, veçanërisht për faktin se Turqia është një vend me popullsi të madhe dhe në rast
anëtarësimi do të kishte pushtet pothuajse të njejtë me vendet e mëdha europiane si
Gjermania, Franca, Italia (Laurenqo, 2019). Franca si kundërshtari më i madh i Turqisë me
president Nicolas Sarkozi dhe pastaj Francois Hollande kishte filluar lobimin për partner për
të krijuar koalicionin e shteteve anti-turke në BE këtij lobimi iu bashkua gjithashtu edhe
Gjermania që u shfaq mjatë skeptike në kandidaturen e Turqisë. Si pasojë presidenti i Turqis
Erdogan ndaloi së paraqituri BE-s raportin gjashtë mujor lidhje me reformat e arritura. Prej
pothuajse dymbëdhjetë viteve pas fillimit të negociatave për pranim vetëm një kapitull është
mbyllur dhe mezi gjysma është hapur gjasat që situata të përmisohen janë shumë të vogla ka
gjasa vetëm të përkeqësohen edhe më shumë. Situata aktuale e Turqisë mund të pasqyrohet në
pesë dimensione: ekonomia, politika e brendshme, politika e jashtme, politika e mbojtjes, dhe
sundimi i ligjit (Pierini, 2019). Të gjitha këto pika janë mjaftë sifiduese për të ardhmen e
Turqisë në BE në kohën kur Turqia është distancuar shumë nga vlerat që BE-ja mëshiron dhe
është bërë vështirë në këtë situatë të argumentohet se a do të futet Turqia në BE. “Dyert e
Bashkimit Europian janë të hapura dhe mbeten të hapura, nga ajo qka varet anëtarësimi janë:
reformat, demokracia dhe sundimi i ligjit nëse këto arrin të plotësohen atëherë BE-ja është e
hapur për pranmin e Turqisë” (Schinas, 2019).
Si Turqia ashtu edhe Bashkimi Europian kanë nevojë për vazhdimin e partneritetit, është
çështje tjetër nëse ky partneritet do të jetë në formë të anëtarësimit të plotë apo ndonjë formë
tjetër. Nevoja për mardhënie të qëndrueshme i detyron të dyja palët të ndërmarrin hapa të
konsiderueshëm në angazhimin e tyre për integrim. Turqia duhet ti bindë partnerët e saj
perëndimorë se është e angazhuar për ti zbatuar idealet, parimet dhe standardet e BE-së.
Turqia gjithashtu duhet të heqë dorë nga besimi se qëndrimet e Gjermanisë apo vendeve tjera
anëtare të BE-së kryesisht janë të motivuara nga qëllimet politike vendore dhe se ato do të
zhduken kur proceset zgjedhore në ato vende do të marrin fund. Turqia duhet të kuptojë
gjithashtu thelbin e Bashkimit Europian. Vendimet merrren në bazë të konsensusit dhe vendet
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anëtare individuale kanë të njejtat vota kur bëhet fjalë për çështjen e anëtarësimit të një vendi
kandidat. Rruga drejt Brukselit kalon nëpër Berlin, Parsis dhe në të gjitha kryeqytetet e tjera
të vendeve anëtare të BE-së (Cevikoz, 2017).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Kapitulli i tretë i këtij punimi synon të shpjegojë objektin e temës i cili është i krijuar nga
lidhja e shumë botimeve tjera, krahas analizës time, e që është shpjegimi i ndikimit të
religjionit në anëtarësimin e Turqisë në BE.
Objekti kryesor i kësaj teme është shtjellimi i marëdhënieve BE-Turqi, gjë që mendoj se nuk
është plotësisht religjioni ai që ka ndikuar në mos anëtarësimin e Turqisë por jo gatishmëria e
Turqisë për ti plotësuar kushtet e anëtarësimit, apo edhe se nuk ndanë vlerat europiane njejtë
si vendet e tjera tashmë të anëtarësuara. Rreth pyetjes shumë aktuale se a është Bashkimi
Europian një union i krishterë jam munduar ta ndajë në dy pjesë:
1. Feja nuk është pjesë e vlerave të përbashkëta, BE pasqyrohet si sitem vlerash të
bazuara në parimet bazë të lirisë dhe demokracisë, njohjen e të drejtave të njeriut,
liritë themelore dhe sundimin e ligjit. Liria e besimin në një fe është pjesë e këtyre të
drejtave themelore, apo;
2. BE-ja, pa marrë parasysh plotësimin e kriterave nga ana e Turqisë, do të vazhdojë të
mohojë anëtarësimin e Turqisë thjeshtë sepse Turqia është një vend me popullsi të
madhe myslimane dhe që po përpiqet të hyjë në një klub të krishter.
Turqia që nga fillimi ka refuzuar të përmbush kriteret e anëtarësimit, demokracia nuk është në
rrugën e duhur, sundimi i ligjit ka pasur pak përmisime, mos anëtarësimi nuk ka të bëjë aspak
me paragjykimet anti-turk apo anti-myslimane, feja nuk është pjesë e kushtetutës së BE-së.
Anëtarësimi i vendeve në BE nuk varet nga përkatësia fetare e vendeve, disa njerëz në pjesën
perëndimore të Europës janë të besimit të krishter ose në të ardhmen e afert do të jenë pakicë,
pjesë të mëdha të BE-së janë laike, gjithashtu edhe një përqindje e konsiderueshme e
europianeve nuk janë pjestarë të asnjë feje. Arsyeja për këtë është se mendonjë se vendet që
kanë për bazë fenë janë vende të prapambetura. Nëse Turqia vendos të rivendosë dënimin me
vdekje jo vetëm që anëtarësimi i saj në BE do të jetë përfundimisht jashtë diskutimit por edhe
vendi i saj në Keshillin e Europës do të jetë i diskutueshëm . Turqia është një shtet me
ekonomi dhe treg shumë të zhvilluar hyrja e saj në BE do të jetë e dobishme si për vendet
anëtare ashtu edhe për vetë Turqinë, pavarsisht kësaj janë disa kushte tjera që duhet për tu
plotësuar që Turqia të jetë vend i gatshëm për BE-në. Pavarësisht që religjioni nuk ka vend në
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kriteret duhet të theksohet se një pjesë e popullsisë të europës të quajtur ekstremist të djathtë
kanë urrejtje të thellë për islamin dhe nuk e dëshirojnë anëtarsimin e një vendi me shumicë
myslimane siç është Turqia dhe se ata nuk do të jenë të kënaqur duke parë të lëvizin turqit pa
viza nëpër shtetet e europës. Për ta është shqetësuese gjithashtu edhe fakti se në rast
anëtarësimit të Turqisë BE-ja do të përballet me një sfidë që nuk do të mundet ta përballojë,
në rast të hyrjes së Turqisë në BE do të thotë se BE-ja do të ketë kufinjë me rajone me
konflikte si Siria, Irani dhe Iraku.
Në përgjigjjen e pyetjes nëse islami turk përmbanë pengesë për anëtarësim në BE duhet së
pari të përcaktojmë pozicionin e vet fesë në BE. Duke u nisur nga prespektiva e parimeve dhe
të drejtave themelore të Bashkimit, nuk ka arsye për tu përjashtuar një vend në bazë të fesë së
saj dominuese. Megjithatë çështja e ndarjes së fesë dhe shtetit është një çështje tjetër. Prapa
parimeve dhe të drejtave politike dhe civile të Bashkimit qëndron supozimi që shtetet e saj
anëtare kanë një shtet kushtetues që njeh dhe garanton si autonomin e kishës dhe të shtetit
ashtu edhe lirin e besimit. Parimi i autonomis nënkupton që bashkësit fetare dhe shteti kanë
secila fusha të veçanta të kompetencës. Lira e besimit do të thotë që besimtarët fetar apo
ateistët nuk përballen me kufizime në ushtrimin e të drejtave të tyre. Megjithatë kriteret e
Kopenhages nuk duhet dhe nuk mund të lihen anash nga ndonjë vend aspirues për anëtarësim
sepse normat dhe vlerat e listuara janë kërkesa bazë themelore që një vend të anëtarësohet në
BE (Zurcher and Linden, 2004).
Një çështje tjeter mjaftë e rëndësishme në politikat e BE-së apo njëri nga kriteret kyqe për
qdo shtet që synon të i bashkohet BE-së është demokracia, nëse e analizojmë Turqinë e sotme
nën udhëheqjen e presidentit Erdogan nuk mund të flasim për demokraci. Të drejtat e njeriut,
liria e shtypit, burgosja e kundërshtarëve politik, largimi nga puna i shumë zyrtarëve, nuk na
lejon të flasim për një Turqi demokratike dhe që aspiratat e saj janë integrimi në Bashkimin
Europian. Në gjithë këtë situatë të krijuar ne mund të themi se kauza me të cilën Erdogan ka
ardhur në krye të qeverisë ishte premtimi se do të ndërtojë një Turqi demokratike myslimane,
por ajo që ne vërejmë sot është një devijim komplet i kauzes së tij. Sot nuk mundet të flitet
për një Turqi demokratike, me sundim të ligjit por për një Turqi autokratike. Duke marrë
parasyshë shtypjen e protestave në Gezi Park 2013, këto protesta ishin një sfidë e madhe për
demokracinë turke. Nga dita e parë u vërejtë se këto protesta nuk ishin të thjeshta, ato kishin
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frymë revulucionare. Protestat u rritën shumë shpejtë, dhuna nga ana e policisë ishte e
pabesueshme përdorimi masiv i topave të ujit dhe gazit lotsjellës vetëm rriti zemrimin e
protestuesve. Këto ngjarje shpejt u bënë demostrata anti-qeveritare, gjithandej Turqisë. Gezi u
bë katalizatori për një ndjenjë më të gjerë të ndërgjegjësimit. Ishte një revoltë kundër rritjes së
autoritarizmit dhe korrupsionit masiv të qeverisë (Özmen, 2013).

Figura 1 “ Policia përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën që ishin mbledhur në
sheshin Taksim” (Özmen, 2013).
BE-ja në bazë të vlerave që jo mëshiron nuk ka vendë për një shoqëri autokratike dhe se
bisedimet me Turqinë nuk do të kenë më rezultat dhe se debati që a do të anëtarësohet Turqia
në BE duhet të marrë fund sepse vetë Turqia nuk është më e interesuar të bëhet pjesë e
unionit. Ajo po ndjek rrugën e një shteti plotësisht autokratik dhe religjionin po shfrytëzon si
çështje se përse BE-ja nuk po e lejon inkuadrimin, pra asgjë ska të bëjë me besimin fetar por
me Turqin që nuk po e ndjek rrugën e demokratizimit. Shteti që tani po kijohet nuk është më
në gjendje as ti vazhdojë negociatat e pranimit dhe se kto negociata po shihen që kanë
dështuar qysh në fillimin e tyre në vitin 2005. Bashkimi Europian funksionon në bazë të
demokracisë, shtetit të së drejtës ku të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit, të drejtat e
njeiut janë të shenjta dhe minoritetet nuk i nënshtorhen diskriminimit, e kundërta e gjithë
kësaj është një vend larg vlerave europiane siç po pasqyrohet Turqia këto ditë. “Autokracia
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është një formë pushteti në të ciln një individ ka pushtet të pakufizuar” (exit, 2016).
Autokracia pra përkufizohet si një formë e diktaturës që pushtetin e bajnë disa persona, a nuk
po e benë të njejtë gjë presidenti Erdogan? Duke arrestuar aq shum njerëz vetëm pse nuk
ndajnë të njejtën bindje politike kjo nuk ka të bëjë asgjë vetëm se Turqia është një vend me
popullsi shumica myslimane por këto ngjarjet na lëjnë të kuptojmë se religjioni nuk ka vend
në joanëtarësimin e Turqisë por natyra autokratike e vendit që po zhvillohet atje, shumë
mendojnë se e gjitha kjo po ndodhë për arsye se elita e AKP-së është e arsimuar në
institucione fetare dhe se sipas tyre përqafimi i vlerave europiane apo perëndimore i largon
nga bindjet e tyre të zhvilluara në ato institucione, prandaj edhe kanë këtë tërheqje nga fryma
eurropiane apo edhe sepse nacionalizmi që u luftua aq shumë nga shetete europiane pas
mbarimit të Luftës së Dytë Botërore në Turqi ka mbetur po njejtë i fuqishëm.
Do të ishte e çuditshme nëse shtetet anëtare të një bashkimi të bazuar në vlerat universale, do
t’u bënin thirrje shteteve të krishtera për për të mohuar anëtarësimin e një vendi mysliman dhe
duke ushqyer më shumë pluralizmin, feja nuk përfshihet në mesin vlerave mbi të cilin BE-ja
është formuar. Feja shfaqet vetëm në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut, ku
parashikon lirin e mendimit, ndërgjegjjes dhe fesë (Zurcher and Linden, 2004).
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4

METODOLOGJIA

Qasjet metodologjike të cilat janë përdorur në këtë punim janë: analiza e literaturës, analiza
historike dhe të dhënat sekondare. Punimi që po prezantohet këtu është bazuar kryesisht në të
dhëna sekondare siç janë punimet dhe libra të botuar nga persona të tjerë, si dhe të dhëna
sasiore të cilat janë mbledhur nga persona të tjerë dhe janë publikuar në ueb faqe të ndryshme
të gatshme për përdorim. Hulumtimi cilësor është një metodë shkencore e vëzhgimit për të
mbledhur të dhëna jo numerike. Ky lloj i hulumtimit i referohet koncepteve, simboleve dhe
përshkrimit logjik të gjërave. “Qasjet kualitative të hulumtimit përdoren në shumë disiplina
akademike, duke u fokusuar veçanërisht në elementët njerëzorë të shkencave shoqërore dhe
natyrore” (Libraries, 2018). “Analiza është ide teorike dhe praktike, ndarje apo bashkim i
secilit element të pajtueshëm për njohjen e fakteve të tyre, elemente plotësuese, segmente ose
aspekte, përgjithësim i elementeve të veçanta dhe plotësimi i pjesëve të tyre. Analiza
njëkohësisht është një lidhje kërkuese ndërmjet shkakut dhe pasojës dhe vendosjes së
përfundimeve me ndihmën e ndarjeve dhe bashkimit të të gjitha elementeve të tyre përbërëse”
(Mazreku, 2015).
Nga të gjitha këto unë kam analizuar dhe shkëputur informacionet e duhura nga disa prej tyre,
duke i cituar ato në mënyrë të rregullt dhe duke e bërë kështu një punim të veçantë me shumë
llojshmëri mendimesh.
Me qëllim që punimi të ketë një bazë teorike të fortë, kam përdorur analizën e literaturës dhe
dokumenteve tjera të ndryshme mbi Turqinë dhe Bashkimin Europian, të cilat tregojnë
rrugën e Turqisë drejt afrimit apo largimit nga BE-ja.
Arsyeja përse u përdoren këto forma të hulumtimit për këtë punim ishte sepse ka shumë
aspekte, edhe në kërkim shkencor, që mund t’i perceptojmë nga përvoja profesionale. “Sepse
para se të krijojmë një dije të re, fillimisht ne kemi nevojë të njohim dijen ekzistuese mbi
subjektin e kërkimit. Kërkuesit efektive përdorin dijen ekzistuese dhe idetë nga të tjerët, si
dhe do të mbështeten në elementet e kërkimit të mëparshëm. Në rishikimin e literaturës,
synimi është që të mësohet sa më shumë që të jetë e mundur nga përpjekjet dhe puna që kanë
bërë të tjerët, sepse gjetjet në literature, mund të lidhen me projektin e kërkimit në një numër
rrugësh përfshirë përcaktimin e problemit, objektivave, kuadrit konceptual, dhe metodave e
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procedurave” (Salihu, 2013). Arsye tjetër është që të sigurojmë kuptimin dhe sqarimin e
rasteve studimore, objekteve të hulumtimit, që nga mënyra historike e filozofike, duke
mbledhur të dhëna e informacione me qëllim krahasimin e rasteve apo duke u bazuar në një
rast të vetëm studimor, për këtë arsye unë kam përdorur edhe të dhënat sekondare sepse duhet
të kuptuar më mire duke grumbulluar ide e shumë studiuesve të kësaj fushe, dhe duke dhënë
një përfundim të saktë dhe të përshtatshëm.
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5 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Kriteret e Kopenhagenit
Traktati mbi Bashkimin Europian thotë se çdo vend europian mund të aplikojë për anëtarësim
nëse respekton vlerat demokratike të BE-së dhe është i përkushtuar në promovimin e tyre.
Kriteret e Kopenhages janë kushte thelbësore, që duhet ti plotësojnë të gjitha shtetet kandidate
për tu bërë shtet anëtarë i BE-së.
Kriteret u vendosën në Qershor të vitit 1993, në mbledhjen e Këshillit Europian të
Kopenhagenit dhe në Këshillin Europian të Madridit 1995.
Në vitin 1993, pas kërkesave të vendeve ish komuniste për anëtarësim në Bashkimin
Europian, Këshilli i Europian përcaktoi tre kritere që duhet t’i plotësojë secili vend, nëse do të
anëtarësohet. Në kohën e anëtarësimit, anëtarët e rinj duhet të kenë:
• stabilitet të institucioneve që garantojnë demokracinë, sudimin e ligjit, të drejtat e njeriut,
respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave;
• ekonomi funksionale të tregut dhe kapacitet për tu përballur me presionin konkurrues dhe
forcat e tregut brenda Bashkimit;
• aftësi për të marrë obligimet e anëtarësimit, përfshirë mbështetjen e synimeve të bashkimit
ekonomik dhe monetar. Ato duhet të kenë një administratë publike të aftë për t’i zbatuar dhe
menaxhuar ligjet e BE-së në praktikë (Fonten, 2010).
Këto kritere kërkojnë që një shtet të ketë institucione për të ruajtur qeverisjen demokratike
dhe të drejtat e njeriut, të ketë një ekonomi tregu funksionale dhe të pranojë detyrimet dhe
synimet e BE-së. Këshilli Europian na tregon se përmbyshja e kritereve politike të
përcaktuara nga Këshilli Europian është një parakusht për fillimin e negociatave dhe se
përmbushja e të gjitha kritereve të Kopenhagës është thelbësore për një pranim në Bashkim.
“Ka qenë një dikutim mjaftë popullor për dekada të tëra. A është Bashkimi Europian një zonë
gjeografike apo një zonë e normave dhe vlerave? Me kriteret e Kopenhagen i dha pjesërisht
përgjigje kësaj pyetje duke vendosur normat dhe vlerat si kritere të pranueshmërisë. Por cilat
janë kriteret? Nëse një vend qeveris saktësisht të kundërtën e qeverisjes së sotme në Turqi, ai
përputhet në mënyrë të përkryer me kriteret e Kopenhagenit” (Kanli, 2016).
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Por sa ka arritur Turqia ti përmbush kriteret sipas Komisionit Europian të pasqyruar në
raportin e progresit?
Turqia mori statusin e vendit kanditat më 1995 dhe negociatat u hapën në tetor 2005 dhe
vetëm 16 kapituj janë hapur dhe një është mbyllur përkohësisht.
Në kohët e fundit është vërejtur një largim nga ana e Turqisë e cila nuk po arrin të përshtatet
apo nuk është ende e gatshme ti ndërrmarrë reformat e kërkuara. Por mund të theksojmë se
edhe përkundër këtyre qëndrimeve janë arritur disa rezultate mjaftë të dobishme në fushën e
energjisë, transportit, ekonomis dhe tregtisë.
Rezultati më i frytshëm ishte zbatimi i Deklaratës së Marsit 2016 në lidhje me reduktimin e
kalimeve të jashtëligjshme dhe të rrezikshme në Detin Egje në shpëtimin e shumë jetëve,
Turqia mbështeti me më shumë se 3.5 milionë refugjatë nga Siria dhe 365.000 refugjatë nga
vendet e tjera, në fund të dhjetorit 2017 është arritur një kontratë me BE-në me reth 3 miliardë
eurove për realizimin e projekteve dhe si ndihmë për refugjatët (Europian Commission,
2018).
BE-ja bëri këtë marrëveshje me Turqinë sepse shumë azilkërkues po kalonin në Europë
përmes Turqisë, BE-ja gjithashtu dërgoi ekspert për të kryer operacione kërkimi dhe shpëtimi
si dhe për t’i luftuar rrjetet kriminale që ndihmonin refugjatët për të arritur në Turqi përmes
rrugëve të rrëzikshme.
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Figura 2 “ Disa qindra refugjatë Sirianë presin të kalojnë në Turqi në kufirin në Suruc të
Turqisë” (Ozbilic, 2014).
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Figura 3 “Gratë dhe fëmijët e refugjatëve Sirian të mbledhur në kufi në Suruc të Turqisë”
(Ozbilic, 2014)
Gjendja e jashtëzakonshme e shpallur më 15 korrik 2016 duke synuar shkatërrimin e lëvizjes
Gylen një organiatë terrorriste e shpallur nga Turqia është akoma në fuqi. BE-ja kërkuar
mënjëherë nga Turqia që të marrë vendime të shpejta dhe proporcionale si dhe të heqë
gjendjen e jashtëzakonshme sepse po vazhdojnë të jenë shqetësuese shkarkimet dhe arrëstimet
e shumta të marrura gjatë kësaj situate si dhe nxerrja e 31 dekreteve duhet të rishqyrtohen
edhe njëherë nga gjykata.
Që nga fillimi i gjendjes së jashtëzakoshme mbi 124.000 njerëz janë liruar nga detyrat nga të
cilët më shumë se 80.000 janë të ndaluar nga policia, 60.000 të tjerë janë të arrestuar
formalisht. Numri i akademikëve të liruar nga detyrat arrin deri në 7.000 të cilëve janë
bashkuar edhe 4.300 gjyqtarë dhe prokurorë. Mbi pothuajse 200 gazetarë gjenden akoma pas
hekurave. Më shumë se 2.100 shkolla, universitete, kopshte, konvikte të lidhura me kolegje të
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caktuara janë të mbyllura. Në nëntorë e gjithë shpresa për një rikthim të shpejtë drejtë
demokracisë humbi krejtësishtë. E drejta për të hyrë nëpër kanale të medias sociale Twitter,
Facebook, Whhatssap, Youtupe i është hequr të gjithve, duke bllokuar qdo llojë aksesi në to,
ndërsa në juglindje të vendit është hequr fare qdo llojë mënyre për të hyrë në internet (Barton,
2019).
Përgjegjësia penale individuale mund të krijohet vetëm me ndarjen e pushteteve, pavarësinë e
gjyqësorit dhe të drejtën e çdo individi për gjykim të drejtë. Në prill të vitit 2017, Turqia
mbajti referendum i cili u miratua nga një shumicë e ngushtë me amendamentet kushtetuese
duke praqitur sistemin presidencial. Nën gjendjen e jashtëzakonshme, funksioni kryesor i
parlamentit si pushtet legjislativ u zvogëlua, pasi qeveria iu drejtua dekreteve të emergjente
për të rregulluar çështjet që duhej zgjidhur sipas procedurës

së zakonshme legjislative

(Europian Commission, 2018).
Pas heqjes së imuniteteve parlamentare në maj 2016, shumë ligjvënës të partisë opozitare jnë
arrestuar dhe dhjetë prej tyre janë larguar nga detyrat e tyre. Roli i presidentit mbi ekzekutivin
u rrit, pas disa transferimeve të pushteteve tek Presidenca përmes dekreteve emergjente.
Emërtimi i të besuarve për të zëvendësuar drejtuesit komunalë dhe përfaqësuesit e zgjedhur
solli një dobësim të demokracisë lokale. Qeveria gjithashtu rriti kompetencat e ekzekutivit
mbi ushtrinë, duke forcuar mbikqyrjen civile (Europian Commission, 2018).
Jo të kënaqur pas kësaj gjendjeje të krijuar një pjesë e popullsisë filloi demostrata, të cilat
rezultuan me arrestimin e shumë aktivistave dhe mbylljen e pothuajse të gjitha organizatave
që kishin për bazë të drejtat e njeriut, duke çuar në një hapësirë të ngushtimit të të drejtave
dhe lirive themelore. Situata në juglindje të vendit ishte gjithashtu shumë shqetësuese, ajo
pjesë e vendit ishte pothuajse e shkatërrruar gjatë përpjekjes për grushtshtet dhe vetë një pjesë
e vogël janë zhevndosur dhe kanë marrë kompensim. Shpresa për fillimin e një procesi të
besueshëm politik dhe rifillimin e ndërtimin e paqes së vend po zvoglohen, gjithqka qka
aktualisht po ndodh në vend nuk përputhet aspak me një qeverisje demokratike edhe pse
qeveria ka për detyrë të luftojë terrorrizmin mirpo mbrenda kuadrit ligjorë dhe duke marrë
parasysh sadopak të drejtat dhe lirit themelore të njeriut.
Sa i përket administratës publike Turqia ka bërë një reformë mesatare duke u angazhuar për
ndërtimin e një administrate më të hapur, ka arritur një progres në fushën e menaxhimit të
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shërbimeve publike dhe të burimeve njerëzore si dhe në fushën e llogaridhënies së
administratës në lidhje me të drejtën për drejtësi administrative dhe të drejtën për të krijuar
kompensim, mirpo ende i nevojitet një mjet ligjor transparent dhe efektiv (Europian
Commission, 2018).
Sistemi gjyqësor i Turqisë është në një fazë të hershme, vitin e kaluar ka pasur rrëshqitje
serioze në lidhje me pavarësinë e gjyqësorit. Ndryshimet kushtetuese në Këshillin e
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve hynë në fuqi dhe akoma më shumë e dëmtuan pavarësinë e saj
nga ekekutivi, vazhduan pezullimet dhe transferimet e gjyqtarve dhe prokurorëve. Vendi ka
një nivel të përgatitjes në luftën kundër korrupsionit, mirpo nuk është arritur ndonjë përparim.
Kuadri ligjor dhe instiutucional ka nevojë për përshtatje me standartet ndërkombëtare dhe
vazhdon të lejojë ndikimin e panevojshëm nga ana e ekzekutivit në hetimin dhe ndekjen
penale të rasteve të korrupsionit të profilit të lartë. (Europian Commission, 2018).
Rastet e dënimit të korrupsionit në Turqi janë shumë pak gjithashtu edhe në fushën e
llogaridhënies dhe në organet publike, për ta luftuar këtë dikuri të keqe siç është korrupsioni
kërkon një vullnet të fortë politik dhe një konsensues ndër partiak.
Turqia ka arritur një nivel të përgatitjes në luftën kundër krimit të organizuar dhe disa
përparime janë bërë me miratimin e një strategjie të re. Turqia duhet të përmisojë
legjislacionin e saj mbi krimin kibernetik, konfiskimin e pasurive dhe mbrojtjen e
dëshmitarëve. Legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave është më vend por ende nuk është në
përputhje me standardet evropiane. Hetimet financiare mbeten të pakta. Ngrirja e aseteve
rrallë zbatohet dhe niveli i pasurisë së konfiskuar është i ulët. Turqia ka arritur një progres të
mirë në fushën e politikë së emgracionit dhe mbetet akoma e përkushtuar ndaj zbatimit të
Deklaratës BE-Turqi të marsit 2016 për menazhimin efektiv të flukseve të emigranteve
përgjatë rugës së Mesdheut Lindor (Europian Commission, 2018).
Sa i përket zbatimit të Udhërrëfyesit për iberalizimin e Vizave, në fillim të shkurtit, Turqia i
paraqiti Komisionit Europian një plan pune i cili pëshkruan se si Turqia planifikon të
pëmbushë shtatë standardet e liberalizimit të vizave (Europian Commission, 2018).
Në fushën e lirisë së shprehjes, Turqia është akoma në një fazë të hershme. Veprimet e
ndërmarra nën gjendjen e jashtëzakomshme janë përcjellur me shumë zëra kritikë në media,
në kundërshtim me parimin e proporcionalitetit. Rastet penale kundër gazetarëve më shumë se
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150 prej tyre mbetën akoma të ndaluar, mbrojtësit e të drejtave të njeriut, shkrimtarët ose
përdoruesit e mediave sociale, si dhe mbylljen e shumë mediave, janë shqetësime serioze dhe
kryesisht bazohen në zbatimin selektiv dhe arbitrar të ligjit, veçanërisht në dispozitat për
sigurinë kombëtare dhe lutën kundër terrorizmit (Europian Commission, 2018).
Ligji për internetin dhe kuadri i përgjithshëm ligjor vazhdojnë t’i mundësojnë ekzekutivit ti
bllokojë përmbajtjet në internet pa një urdhër të gjykatës për arsye të pashpjegueshme. Kishte
gjithashtu një ndalim në fushat e lirisë së tubimit, shoqërimit, të drejtave procedurale dhe
pronësore (Europian Commission, 2018) .
Dhuna në baza gjinore, diskriminimi, gjuha e urrejtjes ndaj pakicave, krimi i urrejtjes dhe
shkeljet e të drejtave të njeriut të personave homoseksualë, biseksualë, transgjinorë janë ende
një çështje shqetësuese serioze (Europian Commission, 2018).
Turqia duhet të angazhohet për marrëdhëniet e mira fqinjësore, marrëveshjet ndërkombëtare
dhe pëqësore të mosmarrëveshjeve në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara, duke u
mbështetur, nëse është e nevojshme edhe në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (Europian
Commission, 2018). Situata e Turqisë me Qipron mbeti e pandryshueshm pa u arritur një
marrëveshje, vazhdon akoma pengesa e levizjes midis Turqisë dhe Qipros.
Sa i përket kritereve ekonomike, ekonomia turke ka avancuar shumë dhe mund të
konsiderohet një ekonomi tregu shumë funksionale.
Ekonomia e mbështetur nga masat stimuluese të qeverisë, arriti të rimëkëmbet nga koha e
tentativës së grushtshtetit të vitit 2016 dhe arriti një ngritje të fortë në vitin 2017. Megjithatë,
rritja e lartë shoqërohej me pabarazitë makroekonomike. Inflacioni u zhvendos në normat me
dy shifra (11.1%) në vitin 2017 dhe gjithashtu vazhdoi zhvlerësimi i lires Turke. Tendenca
për të rritur kontrollin e shetit në sferën ekonomike dhe veprimet që synojnë kompanitë,
biznismenët dhe kundërshtarët politikë dhe bizneset e tyre kanë dëmtuar mjedisin e biznesit.
Turqia ka bërë disa përparime dhe kan jë nivel të mirë të përgatitjes për të përballuar presonet
e konkurrencës dhe forcat e tregut mbrenda BE-së. Disa përmisime u bënë në sektorin e
energjisë, veçnriht në tregun e gazit dhe në rritjen e shpenzimeve për kërkim dhe zhvillim.
Sidoçoftë, mbetën probleme të konsiderueshme në lidhje me cilësinë e arsimit (Europian
Commission, 2018).
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Turqia është përgatitur vetëm mesatarisht në prokurimin publik pasi boshllëqet e rëndësishme
mbeten akoma. Turqia është gjithashtu e përgatitur në mënyrë të moderuar nëfushën e
statistikave dhe politikave të transportit ku megjithëse ende nevojiten përpjekje të mëtejshme
dhe të rëndësishme në të gjitha këto fusha. Turqia ka arritur vetëm një nivel të përgatitjes për
mjedisim dhe ndryshimet klimatike, ku politikat më ambicioze dhe më të kordinuara ende
duhet të krijohen dhe zbatohen (Europian Commission, 2018).
Nëse shikojmë me kujdes të githa këto të dhëna nga Komisioni Europian mbi progresin e
Turqisë mund të vërejmë se Turqia ka ngecur pothuajse në të githa fushat pra që nënkupton se
Turqia që ti bashkohet Unionit duhet të bejë edhe shumë përpjekje për reformat e kërkuara.
Nuk mund të themi se është arritur një progres i mjaftueshëm i Turqisë drejt plotësimit të
kritereve sepse Turqia qëndron keq pikërisht në kriterin më të ndjeshmë të Unionit,
demokracinë. Turqia ka vendosur që ta refuzojë këtë raport me arsyen se përpilimi i tijë është
i bazur me prova të rrema dhe të njëanëshme. Turqia tashmë duhet të kuptojë se nëse
dëshironë të jetë pjesë e Unionit duhet ti përshtatet rregullave të lojës.
Sa i përketë progresit përgjatë viteve 2016-2018 mund të theksojmë se janë arritur rezultate të
konsiderushme gjithmonë sipas raporteve të progresit nga Komisioni Europian. Turqia ka
arritur një rritje në nivelin ekonomik dhe në bashkëpunimet rajonale, gjithashtu është shënuar
një “regres serioz në sundimin e ligjit, liritë themelore dhe lirinë e shprehjes”. Turqia ka bërë
përparim të mirë në fushën e reformave të administratës publike, me një angazhim të fortë për
një administratë më të hapur dhe përdorimin e “e-qeverisjes”. Turqia mbeti e përkushuar ndaj
zbatimit të deklaratës të marsit të vitit 2016, sipas së cilës do të ktheheshin emigrantët e
parregullt që arritën në Greqi nga Turqia, me çka numri i emigrantëve që kalonin përmes detit
ka rënë në mënyrë drastike. Kjo marrëveshje po vazhdon të japë fryte pozitive dhe konkrete.
Janë bërë githashtu disa përparime në luftën kundër krimit të organizuar. Ajo qka ka ngelur e
pandryshuar nga raporti i vitit 2016 është përkufizimi i FETO-s e quajtur organizatë terroriste
nga qeveria, mirëpo në raport përsëri përkufizohet si “lëvizja e Gylenit” (Sibel Uğurlu,Sorwar
Alam,Cansu Dikme, 2018).
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5.2 Opinioni i publikut
Paqëndrueshmëra politike, demokracia jo e vërtetë, grusht-shtetet e zhvilluara janë disa nga
arsyet kyqe se pse popullsia e BE-së po vazhdon të refuzojë të bashkohet me Turqinë.
Pas ardhjes në pushtet të Erdoganit çdo kush mendoi se Turqia do të fillojë vërtetë të ndjekë
rrugën europiane, sepse presidenti qysh në fillim të qeverisjes së tijë filloi turnin nëpër shtetet
europiane duke shprehur vullnetin e madh që kishte për ti plotësuar kriteret dhe që më në fund
të arrihej anëtarësimi. Presidenti theksonte se pika e tij kryesore gjatë qeverisjes do të jetë
anëtarësimi i vendit ne BE. Dhe ajo qka populli vërtetë filloi të besonte ishte Erdogan po
luftonte për demokraci dhe liri. Por gjithçka ndryshoi në grusht-shtetin e fundit të organizuar
me datën 15 korrik 2016, ky grush-tshtet ia dha mundësin për ti kapërcyer të gjithë
kundërshtarët politik, dhe ajo qka kuptuam të gjithë është se presidenti nuk është duke luftuar
për vlerat demokratike po është duke luftuar që ta mbajë me çdo kusht pushtetin. Një tjetër
problem që mendohet të jetë arsye për mos anëtarësim është edhe popullsia e Turqisë që është
rreth 80 milionë pothuajse aq e madhe sa Gjermania me rreth (82 milionë), dhe më e madhe
se ajo e Francës (60 milionë), të gjitha shtetet europiane kanë problem me papunsinë, nuk ka
aq shumë fabrika për mijëra turq të papunë si do të përballej BE-ja me anëtarësimin e Turqisë
me problemin e papunësisë kjo shifër veç sa do rritej. Tjetri problem që është shumë i
diskutuar është religjioni, shumë nga popullsia e BE-së, ndajnë mendimin se nuk ka të bëjë se
çfarë besimi fetarë ka Turqia mysliman apo të krishterë por se nuk dëshirojnë që feja të
ndërhyjë në politikë, se çështjet duhet të zgjidhen sipas ligjeve të paracaktuara dhe jo me anë
të ndikimit të fesë.
Statistikat e përgjithshme të opinionit publik të BE-së ndaj anëtarësimit të Turqisë janë të
qarta. Në vitin 1996, 36% ishin në favor, kurse në vitin 2016 ishin në favorë vetëm 7%.
Në anën tjetër në vitin 1996, 44% nuk ishin në favorë dhe në 2016 ishin 76% kundër
anëtarësimit (Lingaard, 2018).
Sipas një sondazhi të zhvilluar nga YouGoz pasqyrohet se sa e mbështesin shtetet e Bashkimit
Europian anëtarësimin e Turqisë.
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Figura 4 “Mbështetja për anëtarësimin e Turqisë në Bashkimin Europian” (YouGov, 2016).
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5.3. E ardhmja e marrëdhënieve BE-Turqi
Bashkimi Europian dhe Turqia pavarësisht ngjarjeve nuk munden të largohen plotësisht nga
njëri-tjetri, përveç që kanë marrëveshje ekonomike dhe tregtare, të dy palët kanë interesa të
përbashkrta në Lindjen e Mesme. Marrëveshja e përfunduar në mars 2016 ku Turqia do të
ndalonte rrjedhën e refugjatëve dhe emigrantëve në BE, në këmbim të ndihmës materiale,
normalizimin e marëdhënieve, duke përfshirë rifillimin e negociatave, ndryshimin e të
ashtuquajturave “kërkesa të tepërta”, heqja e vizave për shtetasit turq nuk është zbatuar siç duhet.
Përkundër mungesës së zbatimit të plotë të marrëveshjes, qeveria turke nuk ka rihapur kufijtë e
saj për migrantët që dëshirojnë të lëvizin në vendet e BE-së. Negociatat e pranimit nuk priten të
rifillojnë në të ardhem e afërt, që nga përpjekja për grushtshtet të vitit të kaluar, Turqia më nuk i
përmbush kriteret politike të Kopenhagës dhe në qoftë se negociatat e pranimit janë në dyshim se
a do të fillojnë edhe një herë nuk mundemi më të shpresojmë në një anëtarësim të Turqisë në
Union. Në këtë situatë si dhe rruga që Turqia po zgjedh të ndjekë nuk do të kishin më ndikim
negociatat, ndikimi do të ishte veq largimi edhe më i madh larg BE-së dhe kjo sigurisht nuk është
aspak në interes të Bashkimit. Akoma zgjidhja e problemit të Qipros nuk është afër dhe të dy
palët nuk janë ende të gatshme për të gjetur një zgjidhje dhe negociatat vazhdimisht po
dështojnë, nga situata e tanishme na shtynë të mendojmë se Turqia si zgjidhje të vetme është
duke e menduar aneksimin e atijë territori dhe në këtë situatë BE-ja nuk mundet të qëndrojë
indiferente sepse po aneksohet një pjesë e terriotrit të saj, por gjithashtu është edhe e vështirë të
mendohet se qfarë sanksioni mundet BE ti japë Turqisë që nuk do të ishte në dëm të intetresave
të saj karshi Turqisë. Bashkimi Europian pas ngrirjes së negociatave me Turqinë ka humbur
përfundimishtë ndikimin e sajë mbi Turqinë në kohë kur marëdhëniet e Turqisë me Greqin në
qështjen e Qipros po përkeqësohen gjithnjë e më shumë.
Rivendosja e dënimit me vdekje që po e kërkon vazhdimisht presidenti Erdogan do të qojë
përfundimishtë në një shkëputje përfundimtare nga BE-ja që do të ishte e dëmshme për vendin,
por ky vendim do ta ndihmonte në konsulidimin e fuqisë së tijë të brendshme dhe BE-ja nuk do
të mundohet më rreth sidës së pranimit por do të gjejë kufinjët e saj me një shtet me udhëheqës
autoritarë.
Nëse pranimi në Bashkimin Europian kërkon që vendi të sigurojë stabilitet të institucioneve,
sundimin e ligjit, respekimin e të drejtave themelore të njeriut, harmonizimin e ligjeve, luftimin e
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propagandës etj. Ne lirisht mund të themi se Turqia pikërisht në këto fusha ka probleme mjaftë
serioze dhe se tashmë dyert e BE-së për Turqinë janë të mbyllura, kërkesa e harmonizimit të
ligeve është kërkesë e Komisionit Europian, por për Turqinë ky proces është i ndërlikuar sepse
ligjet e tanishme janë të përpiluara në kohën e diktaturës ushtarake në Turqi. Shpresat për një
anëtarësim të mundshëm janë shumë të vogla jo vetëm për fajë të Turqisë po edhe të vendeve
perëndimore përkatësisht të spektrit të djathtë të cilët në mënyrë të vazhdueshme ishin kundër
inkuadrimit të Turqisë në BE, madje ata këtë e shfrytëzuan edhe për përfitim të votave gjatë
zgjedhjeve në vendet e tyre. Sipas shumë politikanëve Turqia nuk duhet të anëtarësohet në BE
për arësye se do të ndihej e paparabartë dhe gjithmonë me paragjykime për shkak të religjionit
dhe se Turqia është mjaftueshme e fuqishme me ekonomin që ka edhe nëse nuk është pjesë e
BE-së. Sidoçoftë tani vet një pjesë e konsiderueshme e popullsisë turke nuk e dëshirojnë
anëtarësimin e vendit. Pjesa tjetër që nuk është e kënaqur me qeverisjen aktuale vazhimisht po
kalojnë në pjesë të vendeve të ndryshme të europës dhe arsyeja është se janë të përndjekur
politikishtë nga shteti, ose sepse nuk ndanjë vlerat që tani Turqia po prezanton por ata janë më të
afërt me vlerat europiane.
Edhe pse Turqia po ndalon publikim e raporteve rrethë situatava që po ndodhin në vend duke e
shkelur ligjin e internetit, prapë bota po arrinë të sheh se qfarë po ndodhë në atë vend përmes
kerkasave të shumta për azil politik, burgosjen e gazetarëve, dhe në shumë çështje të tjera dhe se
vërtetë BE-ja nuk ka vend për shtete autoritare.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Turqia është një shtet që ka nevojë të konsolidojë demokracinë në vend, të tërheq interesin dhe
investimet nga bizneset dhe investimet e huaja direkte, të angazhohet dhe të bashkëpunoj me
aleatët në mënyrë që të mund të bëhet anëtar i familjes europiane. Një gjë e tillë kërkon
angazhim maksimal dhe shpenzim të energjive, të kohës, resurseve dhe njohurive e përvojës
relevante.
Turqia duhet të përcaktojë qëllimet që dëshiron të arrijë, pastaj do të bëhet qartë cilat mesazhe
duhet të komunikohen dhe cilat do të jenë mjetet në dispozicion për tu përdorur. Marëdhëniet
BE-Turqi kanë pasur vështërsi serioze qysh në fillim, nuk kanë aritur asnjëherë deri tani të i
zbusin papajtushmërit dhe është e pamundur tani të mendohet hyrja e Turqisë në BE, ndoshta
edhe për arësye se Bashkimi Europian e ka cilësuar Turqinë si kandidatë të vështirë,
problematike, dhe se është rast më i vështirë se çdo aplikant tjetër. Si një vend i i madh , ajo ka
nevojë për përpjekje të reja dhe gjithëpërfshirëse për të arritur tek synimet që dëshirojë ti arrijë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka marrë gjithnjë e më shumë vendime autoritare në vend
gjë që ka shkaktuar provokime drejtë BE-së. Me shtypjen e protestave, ndalimin e raportimeve
nga gazetarët turk, spastrimet e zhvilluara në vend sidomos në forcat e policisë, qeverisë dhe
pozitave të tjera publike kthesa autoritare e presidentit Erdogan ishte e pandalshme. Që nga viti
2018 negociatat më nuk kanë avancuar. Për BE-në, mungesa e përparimit nënkuptonë se Turqia
nuk është e gatshme të antarësohet dhe ti ndjekë kërkesat e saj. Gjithashtu kësaj situate aspak të
favorshme për Turqinë i bashkohet edhe deklarata e kanclarës Gjermane Angela Merkel e cila
tha: “Turqia nuk duhet të bëhet anëtare e BE-së” (Pasha-Robinson, 2017). Nëse përceptimi në
Europë nuk arrin të jetë pozitiv për Turqinë dhe nëse Turqia nuk tregon ndonjë përpjekje për të
korrigjuar këtë imazh, gjendja aktuale nuk do të ndryshojë. Bashkimi Europian bazohet në një
sërë vlerash, për të cilat shtetet anëtare po punojnë vazhdimishtë që ti respektojnë. “kritikat për
Turqinë për mosrespektimin e këtyre vlerave është e vërtetë dhe jo politike” (Cevikoz, 2017).
Stambolli është qendra ekonomike dhe kulturore e Turqisë. Është një urë e çmueshme midis
Europës dhe Azisë. Si një vend anëtarë, do të rigjallëronte marrëdhëniet e Europës me vendet e
Lindjes së Mesme. Turqia ka një pozicion unik gjeo-strategjik, gjithashtu edhe si forca ushtarake
e dyta më e madhe e NATO-s do të shtonte në masë të madhe sigurinë Europiane. Përkundër
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gjithë kësaj Turqia nuk është një vend europian, 97% e territorit të saj qëndron në Azi. BE nuk
ka nevojë për kufijë të përbashkët me Sirinë, Iranin dhe Irakun. Turqia është shumë e madhe për
BE-në që ta absorbojë. Me një pupullsi që parashikohet të arrijë në 91 milionë deri në vitin 2050,
do të bëhej anëtari dominues i BE-së (Europe, 2019). Përpjekja e grusht-shtetit të vitit 2016
tregon se Turqia nuk është një demokraci në stilin europian. Politika e saj është një përplasje mes
një ushtrie të tmerrshme dhe islamistëve me ngjyra të ndryshme. Të drejtat e njeriut abuzohen
vazhdimishtë, dhjetëra gazetarë vuajnë në burg. Raporti vjetor i Amnesty International është i
mbushur me llogaritë e torturës, shkeljeve të fjalës së lirë, mohimit të të drejtave të pakicave,
gjyqeve të padrejta, dështimit për të mbrojtur gratë (Europe, 2019). Hyrja e një vendi të varfër
dhe të madh do të ishte e papërballueshme për financat e BE-së. Pasuria e Turqisë është e
shpërndarë në mënyrë të pabarabartë, që do të thotë se emigratët e varfër do të shkonin drejtë
perëndimit duke u bashkuar me 10 milionët e tjerë turq që tashmë jetojnë në BE. Megjithëse
Turqia arriti ta përballonte krizën ekonomike më mirë se disa vende tashmë anëtare, nuk arriti ti
ndërmarrë reformat e nevojshme, rritja ekonomike po bie dhe papunësie po rritet (Europe, 2019).
Anëtarësmi i Turqisë në BE do të ishte një katalizator për zgjidhjen e çështjes kurde si dhe
marrëdhëniet me Qipron dhe Armeninë. Rrënjet historike dhe kulturore të Turqisë gjenden në
Azinë Qendrore dhe Lindjen e Mesme. Ajo humbi vlerat e përbashkëta me Europën, nga
trashëgimia kulurore e Rilindjes dhe Iluminizmit, deri te tmerret e Luftës së Dytë Botërore, të
cilat nxitën lëvizjen për “Europën e Bashkuar”. Si vend me shumicë myslimane, traditat
kulturore të Turqisë janë krejtësisht të ndryshme nga ato të Europës. Qipro vazhdon të mbetet një
pengesë e pakapërcyeshme (Europe, 2019). Që nga vitit 1999, marëdhëniet BE-Turqi kanë rritur
interesin në Europë, megjithëse ka shumë hulumtime dhe mendime të vlefshme rreth kësajë
çështje jamë munduar që të japë një mendim rreth këtyre marëdhënieve dhe shpresojë që kjo
temë të përmbushë hendekun e hulumtimeve duke prekur çështjet ku vërtetë Turqia ka ngecur.
Shpresojë që ky mendim të kontribojë sadopak në një formulim të qartë rrethë marëdhënieve
Turqi-BE.
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